ベトナム語の基礎単語

Từ tiếng Việt cơ bản

Basic Vietnamese words

数字2 (100～10億)　#140-1\_2

0 không

1 một

10 mười

100　một trăm

1.000（千）　một nghìn（北部）/ một ngàn（南部）

10.000（万）　mười nghìn（北部）/ mười ngàn（南部）

100.000（10万）　một trăm nghìn（北部） / một trăm ngàn（南部）

1.000.000（100万）　một triệu

10.000.000（1,000万）　mười triệu

100.000.000（1億）　một trăm triệu

1.000.000.000（10億） một tỷ

数字の読み方

ベトナム語は 10の位が0の時、0を表すlẻ またはlinhを入れます。

102

một trăm lẻ hai

một trăm linh hai

120

một trăm hai mươi

100の位が「0」の時、

1.002

một nghìn không trăm lẻ hai

một nghìn không trăm linh hai

**1.200**

**một nghìn hai trăm**

**23.000**

**hai mươi ba nghìn**

**340.000**

**ba trăm bốn mươi nghìn**

**4.500.000**

**bốn triệu năm trăm nghìn**

**56.000.000**

**năm mươi sáu triệu**

**670.000.000**

**sáu trăm bảy mươi triệu**

**ピリオド ” . ” とカンマ ” , ”**

**ベトナムでは「 1.234,56 」と書きます。**

**ベトナムでは、3桁の区切りにピリオドを使用します。**

**小数点はカンマを使います。” , ”はphẩyと読みます。**

**1.234,56**

một nghìn hai trăm ba mươi bốn phẩy năm sáu